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ABSTRAKT
Për të kuptuar ndikimin e Investimeve të Huaja Direkte (IHD) në një vend dhe ndikimin e
madhësisë së tregut në tërheqjen e këtyre të fundit, duhet të mirren parasysh GDP, GDP për
kokë banori, infrastruktura, kapitali njerzor, marrëveshjet tregtare të një vendi në raport me
vendet tjera, flukset e teknologjisë, lëvizjet e punës, burimet e vendit, etj. Një qasje e tillë
nënkupton jo vetëm që eksportet dhe importet e mallrave dhe shërbimeve nuk janë më forma
ekzekutive të transaksioneve ekonomike midis shteteve kombëtare, por gjithashtu që
dimensionet e ndryshme të ekonomisë botërore janë të ndërlidhura fort. Prandaj është paksa
e vështirë të zhvillohen korniza të veçanta analitike sa i përket hyrjes së IHD në një vend,
pasojat që IHD përcjellin në tregun investues dhe ndikimit të madhësisë së tregut në tërheqjen
e Investimeve të Huaja Direkte. Rritja e investimeve të huaja konsiderohet element kyç në
zhvillimin ekonomik të një vendi dhe luan një rol kyç në procesin e integrimit global
ekonomik.
Ideja e Investimeve të Huaja Direkte bazohet në transferimin e kapitalit të një organizate në
një vend të huaj për të realizuar veprimtari prodhuese apo edhe shërbyese, ndonjëherë edhe
me synim eksporti të prodhimit final apo edhe gjysmë-final në ndonjë vend tjetër.
Në qendër të këtij punimi janë të vendosura dy qështje kryesore. Së pari paraqitet një hyrje e
përgjithshme në lidhje me IHD, e cila pastaj në mënyrë më të detajuar shpjegohet në pjesën
e dytë te shqyrtimi i literaturës dhe së dyti shqyrtohet rëndësia e madhësisë së tregut në
tërheqjen e IHD dhe faktorët të cilët përcaktojnë madhësinë e tregut.
Në fund të pjesës së dytë kemi një krahasim në mes dy vendeve Kosovë dhe Hungari. Në
këtë pjesë kemi krahasuar se në cilin prej këtyre dy shteteve IHD kanë pasur mundësi
zhvillimi më të mëdha dhe përshkruhen faktorët pengues dhe nxitës që kanë ndikuar në
tërheqjen e Investimeve të Huaja Direkte.
Pjesa e tretë përfshinë deklarimin e problemit, ku në mënyrë më të detajuar janë paraqitur
pengesat që kanë investitorët e huaj në vendimin për të investuar në një vend dhe po ashtu
është shqyrtuar edhe madhësia e tregut si nxitës në tërheqjen e IHD.

I

Pjesa e katërt është metodologjia e cila paraqet mbledhjen e të dhënave, qasjen hulumtuese,
ndërthurjen dhe analizën e mbledhjes së të dhënave.
Pjesa e pestë ka të bëj me diskutime dhe konkluzione ku në këtë pjesë është paraqitur një
përmbledhje e pikave më të rëndësishme të shqyrtuar në punim.
Në pjesën e gjashtë janë paraqitur referencat ku është përmbledhur i gjithë burimin i
literaturës i cili ka shërbyer në ndërtimin e këtij punimi.
Literatura e paraqitur në këtë punim është siguruar duke përdorur të dhënat sekondare ku
këto të dhëna janë paraqitur në dy metoda: metodën kualitative ku kemi paraqitur aspekte
teorike të përmbledhura nga autor të ndryshëm dhe hulumtime të cilat kanë për bazë IHD,
dhe metoda kuantitative e cila ka shërbyer për paraqitjen statistikore të të dhënave.
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1.

HYRJE

Investimet e Huaja Direkte (IHD) janë një fenomen i cili ka ekzistuar shekuj më parë, mirëpo
si rezultat i liberalizimit dhe globalizimit të tregut, IHD kanë marrë një hov të madh në shumë
vende të botës. Një numër i konsiderueshëm i hulumtimeve është kryer në lidhje me
Investimet e Huaja Direkte dhe qëndrimi ndaj IHD ka ndryshuar dukshëm gjatë dy dekadave
të fundit, pasi që shumica e vendeve kanë liberalizuar politikat e tyre për të tërhequr
investime nga korporata të huaja multinacionale (KMN).
Investimet e Huaja Direkte janë më të përhapura në vendet në zhvillim dhe nga shumë
studiues supozohet se IHD kanë efekte pozitive të shumëllojshme si: rritja e kapitalit
financiar në një vend, rritja e numrit të të punësuarëve, përfitime nga përvoja menaxheriale
bashkëkohore etj. Mirëpo nga ana tjetër ekzistojnë edhe autor të cilët shfaqin rezerva dhe
mospajtime në lidhje me IHD, sepse jo të gjitha investimet e huaja mund të sjellin efekte
pozitive dhe prioritete në një vend, kjo si pasojë e karakteristikave të firmave, llojit të IHD,
kushteve ekonomike dhe politike. Si vend në zhvillim Kosova ka një periudhë të vonshme
me Investimet e Huaja Direkte shkak i luftës e cila zhvillohej në vitin 1999, periudhë e cila
dëmtoi shumë vendin dhe nuk lejoi përhapjen e IHD në vend.
Vendet në zhvillim kanë treguar interes të veçantë në tërheqjen dhe rritjen e IHD, përfshirë
edhe Kosovën. Krahas problemeve dhe pengesave të natyrave të ndryshme me të cilat
ballafaqohet Kosova, pengesa të cilat nuk lejojnë zhvillimin ekonomik të mirëfilltë të këtij
vendi, interesimi i bizneseve të huaja nuk ka munguar që Kosova të konsiderohet vend me
perspektivë dhe ideal për të zhvilluar veprimtarin e tyre. Megjithatë përvoja e Kosovës në
Investimet e Huaja Direkte është e vonshme në krahasim me vendet e tjera të Evropës
Juglindore (EJL).
Përpjekjet për të nxitur IHD nuk munguan nga ana e qeverisë së Kosovës, ku që nga pas lufta,
institucionet qeveritare krijuan mekanizma ligjor dhe agjenci për promovimin e investimeve.
Nga ajo kohë kishin filluar të bëheshin investime direkte në fusha të ndryshme me qëllim që
tregu kosovar të ketë një mundësi më të mirë në tërheqjen e IHD.

1

Në këtë studim kemi konsideruar si temë diskutimi IHD mirëpo në mënyrë të veçantë theksi
vendoset në madhësinë e tregut dhe ndikimin e madhësisë së tregut në IHD.
Në fillim të studimit shtjellohet një pasqyrim i përgjithshëm i IHD i ofruar nga autor të
ndryshëm të specializuar në këtë drejtim, përmbledhen format e hyrjes në treg nëpërmjet
IHD, përshkruhet rëndësia e madhësisë së tregut, pasqyrohen statistika në lidhje me IHD në
Kosovë, në mënyrë statistike gjithashtu paraqitet relacioni (pozitiv/negativ) ndërmjet IHD
dhe GDP dhe në fund krahasohet ndikimi i IHD në Kosovë dhe Hungari duke marrë parasysh
që këto dy vende kanë madhësi të ndryshme të tregut.
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2. SHQYRTIMI I LITERATURËS
Ky kapitull përfshinë një përmbledhje të njohurive dhe përvojave të autorëve më bashkëkohor
në lidhje me Investimet e Huaja Direkte. Kapitulli fillon me përkufizimin e IHD, duke
vazhduar më pas me shqyrtimin e rolit të IHD në vendin pritës, faktorët përcaktues të IHD,
llojet e Investimeve të Huaja Direkte, përshkruhet ndikimi i madhësisë së tregut në IHD dhe
në fund krahasohet ndikimi i IHD në Kosovë dhe Hungari.

Investimet e Huaja Direkte janë një element kyç në integrimin ekonomik ndërkombëtar. IHD
krijojnë lidhje të qëndrueshme, të drejtpërdrejta dhe afatgjate ndërmjet ekonomive, duke
përkrahur transferimin e teknologjisë dhe njohurive midis vendeve të ndryshme, dhe lejon
ekonominë pritëse të promovoj produktet në tregjet financiare. IHD gjithashtu mund të jenë
një burim shtesë i financimit dhe mund të luajn rol të rëndësishëm në zhvillimin ekonomik
të një vendi.

2.1.

Përkufizimi i Investimeve të Huaja Direkte

Shikuar nga një këndvështrim i thjeshtë i definicionit të tyre, IHD kanë të bëjnë me investimet
e kryera nga një entitet/investitor i një ekonomie në një ekonomi tjetër. Megjithatë definicioni
i IHD është mjaft i gjerë. Në epokën e globalizimit dhe liberalizimit ekonomiko-financiar, i
cili konsiderohet mjaft dinamik, zhvillimor dhe ka një paqëndrueshmëri të lartë, për të arritur
deri te një përkufizim i përgjithshëm dhe me kuptim për IHD duhet të mirren parasysh faktor
të rëndësishëm si:
─

Interesi afatgjatë dhe qëndrueshmëria e investimit dhe

─

Ndikimi në vendimmarrje, kontroll dhe menaxhim nga investitori i huaj në
kompaninë investuese.

Numër i konsiderueshëm autorësh dhe organizata ekonomiko-financiare ndërkombëtare janë
përpjekur të japin një përkufizim gjithëpërfshirës IHD. Megjithatë është e vështirë të arrihet
në një përkufizim përfundimtar sa i përket IHD për faktin se jo gjithë investitorët kanë kritere
dhe karaktersitika të njejta sa i përket vendit pritës dhe jo të gjitha rregulloret dhe kuadri
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legjislativ është i njejtë në vende të ndryshme. Përkufizimet kryesore të IHD i gjejmë te
Manual i Bilancit të Pagesave te Fondi Monetar Ndërkombëtar (FMN) dhe te Raporti Botëror
i Investimeve i Kombeve të Bashkuara i vitit 1999.
Manual i Bilancit të Pagesave të FMN definon IHD “Investimi i Huaj Direkt është një
kategori e investimeve ndërkombëtare, që pasqyron sigurimin e të ardhurave të qëndrueshme
nga një subjekt rezident i një ekonomie në një subjekt që është rezident në një ekonomi tjetër
dhe ka një shkallë të konsiderueshme të ndikimit në menaxhimin e këtij të fundit”.
Kombet e Bashkuara 1999 Raporti i Investimeve Botërore (UNCTAD, 1999) definon IHDtë “Një investim që përfshinë një marrëdhënie afatgjatë, që pasqyron në një interes të
qëndrueshëm dhe kontroll të një subjekti vendas në një ekonomi (investitor direkt i huaj ose
sipërmarrje amë) në një sipërmarrje vendase në një ekonomi të ndryshme nga ajo e
investitorit direkt të huaj (sipërmarrja degë ose dega e huaj)”
Tipar i rëndësishëm i këtyre përkufizimeve qëndron në terma “kontroll” dhe “kontroll i
Intersit” të cilët paraqesin tiparin më të rëndësishëm, që dallon investimet e huaja direkte nga
investimi i portofolit.
Investimet e Huaja Direkte janë kryesisht të motivuara në realizimin afatgjatë të kthimeve
nga një ndërmarrje në një vend të huaj. IHD përfshinë themelimin e një entiteti fizik ose
ngritjen e një filiali nga firma amë. Të gjitha kontributet e kapitalit, si blerjet e aksioneve,
riinvestimi i fitimeve të biznesit nga një shoqëri amë në degën e saj të huaj ose kreditimi i
drejtpërdrejtë nga një kompani filial, përfshihen në IHD. Ekziston një element i interesit të
drejtpërdrejtë në rastin e Investimeve të Huaja Direkte pasi që investitori i huaj ka ndikim në
menaxhim dhe merr pjesë në vendimmarrjen strategjike. Nga ana tjetër, investimet portofol
në thelb, kanë për qëllim realizimin e përfitimeve afatshkurtra, shpesh përshtaten me
ndryshimin e kushteve afatshkurtra në vendin pritës dhe nxiten kryesisht nga norma më të
larta të interesit të huaj. Në situata të kushteve të pafavorshme të biznesit, investimet portofol
mund të tërhiqet lehtë, ndërsa IHD kanë shumë më pak fleksibilitet.
Sipas organizatave relevante politiko-ekonomike-financiare ndërkombëtare, si: Banka
Botërore, FMN, UNCTAD, OECD etj, një investitor duhet të investoj së paku 10% të
kapitalit të tij në raport me investimet e tërësishme në kompaninë që dëshiron të investoj.
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Lall dhe Streeten (1977) argumentojnë se shumica e aksioneve nuk është një kusht i
domosdoshëm për ushtrimin e kontrollit mbi politikat dhe vendimet e menaxhmentit, pasi
kjo mund të arrihet edhe me një pjesë të kapitalit të ulët, pa pasur nevojë për një kontratë
eksplicite të menaxhimit.
Mirëpo OECD sugjeron që përveç përqindjes së kapitalit aksionar, ekzistojnë edhe forma
tjera nëpërmjet të cilave investitori i huaj mund të arrijë të ketë një rol vendimmarrës në
kompani, të tilla si: kontratat menaxhuese, nën-kontratat, franshizat, licencat etj.
Për shembull franshiza është një nën-kontratë, nëpërmes së cilës kompania e origjines i
transferon një kompanie vendore të drejtën e ndërmarrjes së aktiviteteve të caktuara, të cilat
janë të drejta pronësore intelektuale të kompanisë së origjinës. Edhe pse këtu nuk kemi të
bëjmë me transferim të kapitalit aksionar OECD sugjeron që edhe kjo mënyrë e investimit
konsiderohet si Investim i Huaj Direkt.

2.2.

Klasifikimi i Investimeve të Huaja Direkte

Numër i konsiderueshëm i autorëve, bëjnë klasifikimin e investimeve të huaja direkte (IHD)
duke marrë parasysh kritere të ndryshme dalluese. Në kontekstin e përgjithshëm Investimet
e Huaja Direkte mund të klasifikohen nga perspektiva e investirorit (vendi burimor) dhe nga
perspektiva e vendit pritës.

2.2.1. Klasifikimi i Investimeve të Huaja Direkte nga perspektiva e investitorit
Vende të ndryshme kanë kritere të veçanta sa i përket pjesmarrjes së kapitalit aksionar në
investim, në mënyrë që investimi të konsiderohet IHD. Që një investim të konsiderohet
investim i huaj direkt, investitori i huaj duhet të investoj së paku 10% të kapitalit të tij
aksionar në raport me investimin e tërsishëm në kompaninë në të cilën ka investuar. Shikuar
nga perspektiva e investitorit, Caves (1971) klasifikon IHD në: IHD horizontale, IHD
vertikale, IHD konglomerat.
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IHD horizontale- nënkuptojnë zgjerimin e aktivitetit investues në një vend të huaj në të
njejtin sektor apo edhe duke u diferencuar në sektor tjerë prodhimi, me qëllim primar t’i
shërbejnë tregut investues. Këto investime ndryshe njihen edhe si investime të orintuara nga
tregu konsumues vendor dhe operojnë në vendet ku madhësia e tregut dhe potenciali
konsumues në tregun investues konsiderohen të larta. IHD horizontale ndërmirren për të
shfrytëzuar më shumë avantazhe të caktuara monopoliste ose oligopoliste, siç janë patentat
ose produktet e diferencuara, veçanërisht nëse zgjerimi në vendin amë do të shkelte ligjet
anti-trust.
IHD vertikale – ndryshe njihen edhe si IHD në kërkim të resurseve më të volitshme. Esenca
kryesore e këtyre investimeve qëndron në vendimin e një investitori për të investuar në një
vend të huaj, duke pasur qëllim primar zvogëlimin e shpenzimeve të përgjithshme të
prodhimit dhe zgjerimin e aktiviteteve duke transferuar disa prej fazave të prodhimit në vende
të huaja dhe eksportimin e produktit final apo edhe pjesëve të përfunduara me qëllim
integrimi në vendin amë. IHD vertikale kërkojnë forcë të lirë punëtore dhe gjithashtu
përdorim të teknologjisë së përparuar nëse përdorimi i tyre zvogëlon kostot e prodhimit.
IHD konglomerat – përfshijnë integrimin e IHD horizontale dhe IHD vertikale. Ky lloj i
investimeve është jo i zakonshëm meqë përfshinë investimin në një vend të huaj duke krijuar
një industri të re, gjë që ballafaqon investitorin me dy pengesa: hyrjen në një treg të huaj dhe
në një industri të re.

2.2.2. Klasifikimi i Investimeve të Huaja Direkte nga perspektiva e vendit
pritës
Investimet e Huaja Direkte shihen si një ndër përfituesit më potencial të rritjes ekonomike
veçanërisht për vendet në zhvillim dhe disa herë nevojiten për t’i dhënë një hov rritjes
ekonomike të një vendi. IHD mund të ndihmojnë vendin pritës veçanërisht në transferimin e
teknologjisë, dhe përdorimin e saj edhe për investimet e brendshme, aftësive menaxheriale
apo profesionale. Në studimin e tij Krkoska (2001), thekson edhe rëndësinë e spillover në
ekonominë e vendit pritës, dhe zëvëndësimin e kapitalit të zhvlerësuar të atij vendi me
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kapitalin e ri të Investimeve të Huaja Direkte, i cili sjell edhe rritjen e produktivitetit të vendit
pritës. Investimet e Huaja Direkte bazuar në perspektivën e investitorit klasifikohen në:

IHD zëvendësuese të importit- përfshijnë prodhimin e mallrave të importuara më parë nga
vendi pritës, domosdoshmërisht nënkupton se importet nga vendi pritës dhe eksportet nga
vendi investues do të bien. Ky lloj i IHD ndikohet nga madhësia e tregut e vendit pritës,
kostoja e transportit dhe barrierat tregtare.
IHD rritëse të eksportit- përqëndrohen kryesisht në vende të cilat janë të pasura me burime
natyrore. Janë të motivuara për të kërkuar burime të reja të inputeve, si lëndët e para dhe
mallrat e ndërmjetme. IHD me platformë eksporti janë karakteristike për zonat tregtare në të
cilat shtetet anëtare të asaj zone i kanë të eleminuara barrierat tregtare ndërkufitare, kështu
investitori zgjedh të investoj në vendin ku shpenzimet e prodhimit janë më të ulëta që të
eksportoj prodhimin në një apo në disa vende të treta.
IHD të inicuara nga qeveritë- shkaktohen kur qeveria ofron stimuj për investitorët e huaj në
përpjekje për të eliminuar deficitin e bilancit të pagesave. Klasifikim i ngjajshëm lidhur me
tregtinë e IHD është miratuar nga Kojima (1973, 1975, 1985). Sipas klasifikimit të Kojimës
IHD ose janë të orientuara drejt tregtisë së IHD që nënkupton një gjenerim të një kërkese të
tepërt për importet dhe furnizimin e tepërt të eksporteve në kushtet origjinale të tregtisë ose
janë të orientuara kundër tregtisë së IHD, e cila ka një efekt të kundërt në tregti.

2.3. Format e hyrjes në një treg të huaj
Kompanitë mund të hyjnë në tregje të huaja nëpërmjet aleancave strategjike, formë e hyrjes
në treg të huaj me bashkpunimin e dy apo më shumë korporatave me qëllim ri-organizimi
dhe tejkalimi i presioneve të zhvillimit të hovshëm teknologjik. Nëpërmjet tregtisë
ndërkombëtare e cila nënkupton shkëmbimin e mallrave dhe shërbimeve përgjatë kufijëve
shtetëror apo edhe territoreve të vendeve të ndryshme. Nëpërmjet marrëveshjeve
kontraktuale, që nënkupton shkëmbim të diturisë dhe përvojës dhe jo mjeteve financiare.
Këto marrëveshje përfshijnë: kontratat e menaxhimit, franshizat, licencat, etj.
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Megjithëse ekzistojnë disa mënyra se si një kompani mund të hyj në një treg të huaj nëpërmjet
IHD, më poshtë janë përshkruar dy format më kryesore.
─

Marrja e kompanisë në pronësi të plotë (ang. Wholly Owned Subsidiary), ky lloj
investimi i lejon investitorit të drejta pronësore maksimale dhe bëhet në ato raste kur
investitori i huaj ka fuqi të mëdha financiare dhe dëshiron të ketë kontroll të plotë
mbi kompaninë dhe të mos lejoj rrjedhën e teknologjisë dhe know-how-it në ndonjë
kompani tjetër.

─

Shoqëritë e përbashkëta (ang. Joint Ventures), ky lloj investimi bëhet me rrezik të
përbashkët nga një apo më shumë kompani të huaja me një apo më shumë kompani
të vendit pritës. Investimi me rrezik të përbashkët bëhet në ato raste kur palët
investuese nuk kanë kapacitete financiare të mjaftueshme dhe synojnë diversifikim të
prodhimit dhe rritje të sasisë së prodhimit, që të zvogëloj shpenzimet për njësi.
Një kriter që duhet përmbushur nga palët investuese që ndërmarrësi të konsiderohet
si “Joint ventures” është qëllimi afatgjatë i investimit të përbashkët.

Format tjera të hyrjes në treg nëpërmjet IHD janë:

─

Privatizimi i ndërmarrjeve publike- që mund të zhvillohet në disa forma si:
privatizimi me pjesmarrje të më shumë 10% të kapitalit aksionar të përgjithshëm
mirëpo duke mos kaluar 50% të kapitalit aksionar, privatizimi me pjesëmarrje mbi
50% të kapitalit aksionar, marrje në pronësi të plotë që nënkupton 100% pjesëmarrje
të kapitalit të huaj në investim dhe privatizimi me investim të huaj nëpërmjet “Joint
Venture” investim me rrezik të përbashkët.

─

Hapja e degës- që mund të jetë me pronësi të plotë nga kompania amë dhe Joint
venture.

─

Bashkimi ose blerja e kompanive ekzistuese- është bashkimi i dy kompanive në një
të vetme. Ndodh kur një apo më shumë kompani nuk kanë kapacitete të mjaftueshme
financiare dhe dëshirojnë që të fuqizohen më shumë në tregjet e huaja.
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2.4. Faktorët përcaktues të Investimeve të Huaja Direkte
Një hyrje në formën e IHD konsiderohet të jetë një nga rrugët më të rëndësishme të
akumulimit të rezervave valutore, gjë që ndihmon në nxitjen e stabilitetit financiar të një
ekonomie. Megjithatë, ekziston një numër faktorësh mbi të cilët varet fluksi i investimeve të
huaja direkte, pikërisht mbi shqetësimin e investitorit dhe rrezikun që lidhet me të. Vendi
pritës duhet të portretizojë një shifër të mirë stabiliteti për të konstatuar sipërmarrësin rreth
sigurisë së parave të tyre. Sipërmarrësit nga ana tjetër, shikojnë terrenin e përshtatshëm për
investim, dhe investojnë kapitalin e tyre në atë vend ku situata është e qëndrueshme në
aspektin e rendimenteve dhe stabilitetit.
Agiomirgianakis et al. (2003) përmend se IHD më së shumti përcaktohen si flukse kapitali
që rezultojnë nga sjellja e kompanive multinacionale (KMN). Kështu, faktorët që ndikojnë
në sjelljen e KMN mund të ndikojnë gjithashtu në madhësinë dhe drejtimin e IHD. Korporatat
multinacionale zgjerojnë aktivitetet e tyre në një vend të huaj për një numër të madh arsyesh
duke përfshirë: shfrytëzimin e ekonomive të shkallës / fushëveprimit, përdorimin e
avantazheve specifike, shpesh për shkak të modelit të ciklit jetësor të produkteve të tyre ose
thjesht për shkak se konkurrentët e tyre janë të angazhuar në aktivitete të ngjashme. Nga ana
tjetër, qeveritë janë gjithashtu të angazhuara në një konkurrencë të politikës duke ndryshuar
faktorët kryesor të politikave të tyre ekonomike, siç janë kushtet e brendshme të tregut të
punës, taksat e korporatave, barrierat tarifore, ndihmat, privatizimi dhe politikat e regjimit
rregullator në mënyrë që të përmirësojnë aktivitetin e IHD në vendin pritës.
Ekziston një numër i konsiderueshëm i teorive të cilat përpiqen të shpjegojnë përcaktuesit e
IHD. Sipas Dunning (1993) ekzistojnë tre lloje kryesore të IHD bazuar në motivin e një
kompanie për të investuar në një vend të huaj.

IHD të kërkuara nga tregu- qëllimi i këtyre investimeve është të shërbejnë në tregjet lokale
dhe rajonale. Ndryshe njihen edhe si IHD horizontale dhe karakteristikë e këtyre investimeve
është shërbimi i vetëm atij tregu investues.
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IHD burim kërkues- firmat investojnë jashtë vendit për të marrë burime që nuk janë në
dispozicion në vendin e origjinës, siç janë burimet natyrore, lëndët e para ose puna me kosto
të ulët.
IHD kërkues të efikasitetit- ndodh kur firma mund të përfitoj nga qeverisja e përbashkët e
aktiviteteve të shpërndara gjeografikisht në prani të ekonomive të shkallës dhe fushëveprimit.

Përveç këtyre tre llojeve të klasifikuara nga Dunning, ekziston një numër i madh i
përcaktorëve të cilët ndikojnë në tërheqjen e IHD. Pavarësisht nga hipoteza themelore ose
klasifikimi i këtyre variablave, studimet empirike ekzistuese kanë konsideruar kombinime të
ndryshme të këtyre ndryshoreve me rezultate të përziera, jo vetëm në lidhje me rëndësinë apo
jo, të këtyre variablave, por në drejtim të efektshmërisë së tyre. Në literatura të ndryshme, ka
shumë përcaktues të përmendur shpesh në studimet ekonometrike.
Rritja e ekonomisë së një vendi nga shumë studiues konsiderohet determinant i ndjeshëm në
nxitjen e IHD. Charkrabarti (2001) dhe Lim (1983) pohojnë se një ekonomi me rritje të
shpejtë ofron mundësi relativisht më të mira për të bërë fitime, sesa ato që rriten ngadalë ose
nuk rriten aspak. Nga ana tjetër, Nigh (1985) raporton një korrelacion të dobët pozitiv për
ekonomitë më pak të zhvilluara dhe një korrelacion negativ të dobët për vendet e zhvilluara.
Përmasa e vendit në rastin e IHD nuk nënkupton numër të popullësisë të lartë, mirëpo fuqi
blerëse dhe kërkesë të lartë për produktet potenciale dhe marrëveshje të vendit pritës me
vende të tjera.
Një determinant tjetër i cili ngrit polemika mes autorëve të ndryshëm për ndikimin apo jo të
tij në IHD është taksa. Autor si: Loree dhe Guisinger (1995), Cassou (1997) dhe Kemsley
(1998) theksojnë se taksat e korporatave të vendit pritës kanë një efekt negativ në tërheqjen
e IHD. Nga ana tjetër Lim (1983), Wheeler dhe Mody (1992), Jackson dhe Markowski
(1995), konkludojnë se taksat nuk kanë një efekt të rëndësishëm mbi IHD. Faktorët, siç janë
kostot e punës, pengesat tregtare, bilanci tregtar, kursi i këmbimit dhe tatimi konsiderohen
se ka efekte negative/pozitive në IHD.
─

Shkalla e hapjes së një vendi ndaj tregtisë ndërkombëtare

Charkrabarti (2001) thekson se shkalla e hapjes së një vendi ndaj tregtisë ndërkombëtare
matet më së miri nga raporti i eksporteve dhe importet ndaj GDP, si dhe përcaktimi i IHD.
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Jordaan (2004) pohon se ndikimi i hapjes ndaj IHD varet nga lloji i investimit. Më tej thekson
se nëse investimet kërkojnë treg, kufizimet tregtare mund të kenë një rol pozitiv në IHD.
Arsyeja është “kapërcimi i tarifave” gjë që argumenton se firmat e huaja që kërkojnë të
shërbejnë në tregjet lokale mund të vendosin të krijojnë filiale në vendin pritës nëse është
vështirë të importohen produktet e tyre në nje vend. Në anën tjetër nëse firmat e huaja janë
të orientuara drejt eksportit atëherë duhet të kërkojnë një treg të hapur.
Përveç determinanteve të cekura më lart, një rol të rëndësishëm në tërheqjen e IHD, dhe
nxitjen e investitorit për të investuar në një treg të huaj, konsiderohet të ketë edhe madhësia
e tregut e cila do të shqyrtohet në vazhdim të këtij punimi.

2.5. Efektet e Investimeve të Huaja Direkte në vendin pritës
Investimi i kapitalit të huaj është ndër mënyrat më efikase dhe më e sigurt për t'u integruar
në ekonominë botërore. Autor të ndryshëm sa i përket studimit të investimeve të huaja ndajnë
mendimin e specialistëve që pohojnë se IHD luajnë një rol përcaktues në riorganizimin e
ekonomive në tranzicion dhe rritjen e potencialit të tyre të eksportit. Kjo ndodh, sepse së pari,
në procesin e tërheqjes së IHD, përmirësimi i ekonomive zhvillohet nëpërmjet mënyrave të
prezantimit dhe zhvillimit të shpejtë të fushave të reja dhe rinovimit të atyre tradicionale. Së
dyti, IHD aktualisht është burimi kryesor dhe real për ristrukturimin e ekonomisë dhe
modernizimin e prodhimit dhe së treti, rritja e IHD çon në rritjen e sasisë së prodhimit.
Është pranuar se përfitimet maksimale të IHD për vendin pritës mund të jenë të rëndësishme,
duke përfshirë përhapjen e teknologjisë, mbështetjen e formimit të kapitalit njerëzor, rritjen
e mjedisit konkurrues të biznesit, kontributin në integrimin e tregtisë ndërkombëtare dhe
përmirësimin e zhvillimit të ndërmarrjeve. Për më tepër, më shumë se përfitimet ekonomike,
IHD mund të ndihmojnë në përmirësimin e gjendjes mjedisore dhe sociale në vendin pritës
duke zhvendosur teknologjinë 'më të pastër' dhe duke orientuar drejt politikave më të
përgjegjshme shoqërore. Të gjitha këto përfitime kontribuojnë në rritjen më të lartë
ekonomike, që është instrumenti kryesor për lehtësimin e varfërisë në atë ekonomi.
Autor të ndryshëm shfaqin rezerva sa i përket ndikimit pozitiv të IHD, duke konstatuar se në
të shumtën e rasteve efektet e IHD për ekonominë pritëse janë negative, sepse mund të
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çrregullojnë strukturën ekonomike dhe mund të falimentojnë kompanitë vendore. Megjithatë,
ndikimi ekonomik i IHD është vështirë të matet me saktësi. Përfitimet e IHD nuk rriten
automatikisht dhe në mënyrë të barabartë nëpër qarqe, sektor dhe komunitete lokale. Këto
përfitime ndryshojnë nga një vend në tjetrin dhe janë të vështira për t'u ndarë dhe matur.

2.6. Roli dhe ndikimi i madhësisë së tregut në tërheqjen e Investimeve të Huaja
Direkte
Përkufizimit i madhësisë së tregut ka një rëndësi të madhe për Investimet e Huaja Direkte
dhe shumë autor theksojnë që madhësia e tregut e vendit pritës ka një ndikim pozitiv në
vendimin për të investuar në atë vend. Sipas Hornberger et al (2011), për vende në tranzicion
dhe vende në zhvillim përveç potenciali i rritjes së tregut që ka një rëndësi shumë të madhe,
madhësia e tregut konsiderohet faktor tjetër i rëndësishëm. Madhësia e tregut e një vendi
përcaktohet duke analizuar GDP dhe GDP për kokë banori mirëpo disa faktor tjerë të
rëndësishëm janë edhe: mundësitë e tregut të konsumit, kualiteti i kapitalit njerëzor, burimet
e vendit, infrastruktura, hapja e tregtisë, madhësia e popullsisë etj.

2.6.1. Përkufizimi i madhësisë së tregut
Përkufizimi i madhësisë së tregut është një nga mjetet më të rëndësishme analitike për
autoritetet konkuruese për të shqyrtuar dhe vlerësuar problemet e konkurrencës. Duke e
përcaktuar një treg relevant dhe duke caktuar aksionet e tregut, këto autoritete kërkojnë të
vlerësojnë fuqinë e tregut të firmave e cila ka një rëndësi të madhe për të kuptuar efektet e
konkurrencës. Përkufizimi i tregut ndihmon në identifikimin e pjesmarrësve të tregut,
përcaktimin e kufijve të tregut dhe përcaktimin e fushës konkurruese efektive. Identifikimi i
madhësisë së tregut është një komponent kyç i cili ndihmon investitorët qoftë të huaj apo
edhe vendor të krijojnë një plan biznesi të qëndrueshëm.
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Tabela 1. Përcaktimi i madhësisë së tregut, definues i shumë pikëpyetjeve.

Madhësia e tregut zgjidh këto pyetje Duke dhënë përgjigje në këto pyetje
strategjike
•

Duhet

specifike
të

investojmë

në

këtë

•

produkt/treg?
•
•

Është tregu mjaft i madh sa për të
investuar?

Duhet të rrisim investimin tonë në

•

Po lëviz tregu në drejtimin e duhur?

këtë produkt/treg?

•

Është duke lëvizur tregu në hapat e
duhur?

Duhet të ulim investimin tonë në këtë
produkt/treg?

•

Është tregu mjaft fitimprurës?

Siç shihet në tabelën më lart madhësia e tregut definon shumë pyetje për sa i përket vendimit
të një sipërmarrësi për të investuar në një treg të caktuar. Mirëpo prap se prap llogaritja e
madhësisë së tregut nuk mund të ofroj pasqyrim pozitiv apo edhe negativ në një vendim
investimi për arsye se nevojiten edhe inpute të tjera kërkimore për pikat e forta dhe të dobëta
të konkurrencës, marzha e parashikuar, kthimi i kapitalit, etj.
Literatura ekonomike për Investimet e Huaja Direkte dhe tregtia ndërkombëtare konsideron
madhësinë e tregut një indikator me influencë shumë të lartë në tërheqjen dhe vendimin e një
investitori të huaj për të investuar në një treg të ri. Pra madhësia e tregut konsiderohet të jetë
një përcaktues themelor i investimeve tregtare. Chakrabarti (2001) thekson se madhësia e
tregut është përcaktuesi i cili është pranuar gjerësisht si indikator nxitës në tërheqjen e IHD.
Sa më e madhe të jetë e ardhura totale e vendit pritës dhe potenciali i tij për zhvillim, aq më
i madh është investimi i IHD Billington (1999). Hipoteza e madhësisë së tregut siç
propozohet nga Balassa (1966) dhe më vonë nga Scaperlanda dhe Mauer (1969) argumenton
se investimet e huaja direkte do të zhvillohen nëse tregu është mjaft i madh për të kapur
ekonomitë e shkallës.
Markusen (2002) dhe Davidson (1980) theksojnë se madhësia e tregut në mënyrë tipike
ndikohet nga të ardhurat totale të vendit pritës. Ndërsa në anën tjetër Artige dhe Nicolin
(2005) deklarojnë se madhësia e tregut e matur me GDP, dhe GDP për kokë banori është
përcaktuesi më i fuqishëm i IHD në studimet ekonometrike. Me këtë konstatim pajtohen edhe
Scheinder dhe Fray (1985), Tsai (1994) dhe Asiedu (2002) të cilët theksojnë se nëse GDP e
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një vendi për kokë banori është më e lartë atëherë perspektiva për IHD në vendin pritës janë
më të mira. Kjo hipotezë është e rëndësishme vetëm për IHD horizontale, ndërsa është e
parëndësishme për IHD vertikale. Ka edhe autor si Coleman& Tetty (2008) të cilët pohojnë
se madhësia e tregut mund të mos luaj rol aktiv në hyrjen e IHD në një treg, për faktin se
shumica e investitorëve investojnë në sektor të orientuar nga eksporti.
Jordaan (2004) argumenton se IHD do të lëvizin në vende me tregje më të mëdha, në vendet
që janë në zhvillim dhe kanë fuqi më të mëdha blerëse, ku firmat potencialisht mund të marrin
një kthim më të lartë në kapitalin e tyre dhe me implikim fitojnë më shumë të ardhura nga
investimet e tyre. Kështu p.sh familjet të cilat janë të varfëra nuk kanë rëndësi të madhe në
vendimin e një firme për të investuar në treg të huaj, sepse ato mezi mund të arrijnë nivelin
e konsumimit të një jetese të mirë, dhe rrjedhimisht nuk konsumojnë shumë. Ndërsa në anën
tjetër sipas një burimi nga New York Times, një rëndësi të veçantë në tërheqjen e IHD
parashihet të ketë klasa e mesme. Shpërndarja e të ardhurave brenda vendit pritës mund të
jetë e rëndësishme në përcaktimin e investimeve ndërkombëtare. Literatura e biznesit ka kohë
që ka pranuar se të ardhurat e përgjithshme mund të mos jenë një masë adekuate për
madhësinë e tregut.
“Investimet e Huaja Direkte mund të zhvillohen vetëm nëse arrijnë të kapin ekonominë e
shkallës”. Ekonomitë e shkallës ndodhin atëherë kur rritja e prodhimit qon në kosto më të
ulta për njësi (kosto mesatare më e ulët)

Figura 1. Diagrami i Ekonomisë së Shkallës

Burimi: (Economicshelp, 2008)
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Ky diagram tregon se ndërkohë që firmat rrisin prodhimin nga Q1 në Q2, kostot mesatare
bien nga AC1 në AC2. Kur vëllimi i prodhimit rritet, shpenzimet për njësi mund të ulen për
arsye të ndryshme: Së pari, kostot fikse të prodhimit mund të shpërndahen në një numër më
të madh të njësive, pasi vëllimi i njësive të prodhuara rritet. Për shembull, nëse kostoja fikse
është 1,000 € dhe firma prodhon 10 njësi, kostoja fikse për njësi është 100 € (1,000 €/10
=100 €), por nëse firma prodhon 50 njësi, kostoja për njësi është vetëm 20 € (1,000 €/50 =20
€ ). Së dyti, shpenzimet mesatare mund të ulen sepse, shpesh firmave mund tu ofrohet zbritje
për blerjen e pajisjeve të papërpunuara të cilat përdoren për prodhimin e produkteve të
caktuara. Së fundi, shpenzimet mund të reduktohen, sepse rritja e volumit mund të justifikojë
blerjen e pajisjeve të specializuara dhe të punës së specializuar që mund të shpie në efikasitet
më të lartë të kompanisë. Llogaritja ose përcaktimi i madhësisë së saktë të tregut për të
zhvilluar ndonjë biznes të huaj apo edhe vendor nuk ka ndonjë formulë të veçantë. Procesi i
duhur varet nga industria operuese, produkti dhe qëllimet e aksioneve në treg. Madhësia e
tregut është e domosdoshme dhe ka nje rëndësi të veçantë në vendimin për të tërhequr
investimet e huaja direkte mirëpo përveç këtij indikatori ne tërheqjen e IHD, një rëndësi të
madhe kanë edhe faktor të tjerë, të cilët janë paraqitur në figurën më poshtë.
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Figura 2. Përcaktuesit e Investimeve të Huaja Direkte

2.6.2 Identifikimi i Tregut Potencial për Investime
Në literaturën ekonomike madhësia e tregut nga shumë autor përkufizohet duke identifikuar
indikatorët më me influencë në ekonomi siç janë GDP dhe GDP për kokë banori dhe
potencojnë se firmat investojnë aty ku potenciali i kthimit nga investimi është dukshëm i
lartë. Mirëpo për të ardhur deri te vendimi për investim, dhe analizimi se sa është tregu
potencial për të operuar një ndërmarrje ekzistojnë disa hapa të cilat janë:
➢ Përcaktimi i tregut- Është hapi i parë në vlerësimin e madhësisë së tregut. Vëllimi i
përgjithshëm (numri i blerësve) në një treg të caktuar mund të definohet duke
identifikuar tre hapa kryesor të cilët janë:
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Figura 3. Hapat e përcaktimit të tregut

Hapi parë nënkupton tregun total të disponueshëm i cili nënkupton totalin e njerëzve
potencial të cilët mund të blejnë produktin apo shërbimin i cili do të jetë pjesë e tregut.
Hapi dytë nënkupton segmentimin e tregut të adresueshëm pra është një pjesë e tregut
total te disponueshem që do të synoj biznesi dhe hapi i fundit nënkupton pjesën e
tregut qe biznesi do të arrij realisht.
➢ Përcaktimi i qasjes – në këtë hap kemi të bëjmë me dy qasje bazë: Qasjen poshtëlart dhe qasjen lart-poshtë.

Figura 4. Përcaktimi i qasjes
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Qasja nga lart-poshtë është qasja ku shumë biznese fillojnë të përcaktojnë madhësinë e tregut.
Me këtë qasje investitorët fillojnë të hulumtojnë tregun e adresueshëm ose total të produktit
apo shërbimit të tyre dhe në këtë rast formulojnë një vlerësim të pjesës së atij tregu.
Qasja nga poshtë-lart është gjithashtu hap tjetër në përcaktimin e tregut ku investitorët
dëshirojnë të zhvillojnë një vlerësim të arsyeshëm të potencialit të tyre të rritjes së shitjeve
bazuar në: kanalet e shitjes që dëshiron të përdorë, numri i vendeve ku do të shes produktin,
të ardhurat dhe statistikat e rritjes së konkurentëve.
➢ Përzgjedhja e burimeve- Është një fazë shumë e ndjeshme e këtij procesi e cila më
së miri mund të realizohet duke përdorur hulumtimin primar me të cilin nënkuptojmë
edhe hulumtimin në terren. Ky lloj hulumtimi ndihmon investitorët të përcaktojnë
informacione kryesore mbi tendencat e tregut, siç mund të jenë: teknologjia,
performanca e tregut, pozita konkurruese relative dhe informacione tjera të cilat kanë
të bëjnë me kuptimin e fushës dhe përcaktimin e tregut të synuar.
➢ Strukturimi dhe analiza e të dhënave- janë fazat e fundit të vlersimit të të dhënave
ku duke përdorur arsyetim analiktik dhe logjik shqyrtohen të dhënat e ofruara me
herët. Në këtë fazë të dhënat nga burime të ndryshme mblidhen, shqyrtohen dhe pastaj
analizohen për të identifikuar tregun potencial dhe për të operuar me ndonjë produkt
apo edhe shërbim.

2.7. Investimet e Huaja Direkte në Kosovë.
Kosova si një vend pas konfliktit dhe vend në zhvillim, ka nevojë për investime të gjera dhe
ka shumë sektor të cilët kanë potencial të lartë zhvillimi nga edhe mund të përfitojnë
investitorët e huaj. IHD mund të përdoren si mjet i rëndësishëm për të stimuluar prodhimin
ku si rrjedhojë e kësaj do të ulet varshmëria e Kosovës ndaj importeve duke bërë që kërkesa
për produkte dhe shërbime nga qytetarët e Kosovës të plotësohet pikërisht nga prodhimet e
shtetit të tyre. Në anën tjetër duke pasur parasyshë shkallën e lartë të papunësisë, investimet
e huaja mund të përdoren gjithashtu si një mjet i rëndësishëm në zbutjen e shkallës së
papunësisë. Gjithashtu IHD mund të kontribuojnë në formimin e kapitalit njerëzor nëpërmjet
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trajnimit dhe mobilitetit të punës. Investimet e Huaja Direkte që avancojnë aftësitë
teknologjike në sektorët e orientuar nga eksporti mund të jenë veçanërisht të dobishme, pasi
siç dihet Kosova vazhdon të mbajë një deficit të madh tregtar, me eksportet që mbulojnë
vetëm rreth 12 për qind të importeve. Kosova është një vend i cili ka pasur një përvojë mjaft
të vonshme me Investimet e Huaja Direkte dhe për këtë arsye ato nuk kanë arritur të
zhvillohen dhe të përhapen me një ritëm më të shpejtë. Sidoqoftë IHD dhe promovimi i
Kosovës për të tërhequr IHD nuk ka munguar. Shikuar ndër vite IHD janë përcjellur me
lëvizje, por përgjithësisht kanë mbetur në një nivel të ulët. Shkak i këtyre luhatjeve
konsiderohet të jetë kriza globale financiare dhe mungesa e politikave të përshtatshme për të
tërhequr kapitalin e huaj.

Figura 5. Luhatjet e Investimeve të Huaja Direkte
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2.7.1. Madhësia e tregut- Rasti Kosovës
Nga shumë autor madhësia e tregut konsiderohet të jetë faktori kyç në tërheqjen e
Investimeve të Huaja Direkte. Mirëpo në anën tjetër shtrohet pyetja, Si mund të përkufizohet
madhësia e tregut? Në kontekstin, çka shikon investitori në një treg të huaj, që të konsideroj
potencial për të zhvilluar veprimtarin e tij?
Natyrisht që madhësia e një tregu në aspektin ekonomik shikohet edhe në madhësinë e vendit,
në territorin që ka apo në popullësinë që ajo ka. Madhësia e tregut nënkupton numrin
potencial të individëve të cilët janë blerës apo shitës të produkteve të caktuara. Produkti i
përgjithshëm është faktor makroekonomik i cili llogaritet si tregues më sintetik i aktivitetit
ekonomik. Niveli i Produktit të Përgjithshëm na mundëson të gjykojmë për gjendjen e
ekonomisë në tërësi dhe për dinamikën e saj. Tregues i përdorur më gjerësisht për produktin
e përgjithshëm është Produkti i Brendshëm Bruto (GDP) i cili nga shumë studiues është
konsideruar indikator me rëndësi të madhe në përcaktimin e madhësisë së një tregu, pasi ky
i fundit tregon produktet përfundimtare të prodhuara gjatë një periudhe të caktuar si dhe
çmimet bazë apo edhe nominale të produkteve. GDP konsiston në konsumim, investime,
shpenzime qeveritare dhe eksporte neto (GDP= C+I+G) kështu që konsiderohet një ndryshor
kryesor që pasqyron rritjen ekonomike në një vend, duke bërë të ditur kërkesën e tregut,
aftësinë blerëse, shpenzimet e qeverisë dhe vlerën e eksporteve të atij vendi. GDP për kokë
banori (të ardhurat e një personi në një vend) gjithashtu është i rëndësishëm në nxitjen e IHD.
Sa më e vogël të jetë e ardhura për kokë banori interesi i një të huaji për të investuar në vendin
pritës është më i vogël, dhe anasjelltas sa më e madhe të jetë e ardhura për kokë banori
mundësitë janë më të mira për të investuar në treg të huaj.
Rritja e GDP nënkupton rritje ekonomike dhe kjo e fundit ndikohet nga disa faktorë të cilët
ndahen në dy grupe:
➢ Faktorët e kërkesës dhe
➢ Faktorët e furnizimit
Autorët si Singh dhe June (1995) kanë gjetur se orientimi nga eksporti është një ndryshore e
fuqishme në tërheqjen e IHD, prandaj bazuar në këtë hipotezë Kosova duhet të bëjë një hap
para në krijimin e stimujve për të tërhequr investitor. Edhe pse ekzistojnë ligje për tërheqjen
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e investitorëve dhe taktika tjera të zhvilluara nga qeveria, këto të fundit konsiderohen të
pamjaftueshme dhe jo adekuate.
Në studimin e tyre Marrëdhëniet në mes të hyrave nga IHD dhe rritjes ekonomike në Kosovë
Islami dhe Mulolli (2016), theksojnë se arsyeja e investimit të kompanive të huaja nuk është
fuqia e blerjes që vendi ynë ka në dispozicion, pasi Kosova është një vend në varfëri dhe me
papunësi të lartë, por kompanitë e huaja investojnë në Kosovë për shkak të fuqisë punëtore
të lirë, si rezultat i uljes së kostos së punës, me ç’rast përfitimet janë më të larta ose kostoja
e produkteve është më e ulët, nëse qëllimi i firmës është të krijoj avantazh në vendin pritës.

2.7.2. Bruto Produkti Vendor në Kosovë
Ekonomia e Kosovës ishte e dëmtuar nga pasiguritë që kishte pas konfliktit të vitit 1999, ku
u ballafaqua me një periudhë të gjatë investimesh të pamjaftueshme në infrastrukturë dhe
fusha të tjera ekonomike dhe sociale. Gjithashtu stabiliteti makroekonomik sfidohet nga një
numër i madh i papunësisë i cili shihet problem kryesor për ekonominë lokale. Megjithatë që
nga pas lufta ekonomia e Kosovës është zhvilluar, ku kyesisht rritja ekonomike është shtyrë
nga konsumi i cili ndikon në bilancin tregtar, pasi një pjesë e madhe e kërkesës së konsumit
është përmbushur nëpërmjet importeve. Pas konfliktit ekonomia Kosovës si një ekonomi e
re dhe dinamike është duke bërë përpjekje për rritjen e konkurrencës së kësaj ekonomie, duke
rritur kapacitetin eksportues në mënyrë që të zvogëloj deficitin tregtar.
Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës (ASK), GDP reale në gjysmën e
parë të vitit 2018 shënoi rritje vjetore prej 4.2 përqind. Vetëm në TM2 2018, rritja reale e
GDP ishte 4.7 përqind. Kontributi kryesor në këtë rritje ka ardhur nga konsumi me 4.5 pikë
përqindje dhe investimet me 4.2 pikë përqindje. Në anë tjetër, eksportet neto, si pasojë e
rritjes së theksuar të importit, ka ndikuar negativisht në rritjen e GDP me 4.0 pikë përqindje.
Në tremujorin e tretë të 2018 GDP shënoj një rritje prej 3.4% krahasuar me TM3 të 2017.
Rritja reale e GDP sipas aktiviteteve ekonomike është si vijon: aktivitetet financiare dhe të
sigurimit (19.8%); ndërtimtaria (15.4%); afarizmi me pasuri të patundshme (2.6%); hotelet
dhe restorantet (2.0%); bujqësia, gjuetia, pylltaria (1.9%); transporti dhe magazinimi (1.7%);
tregtia me shumicë dhe pakicë (1.4%); administrimi publik (1.1%).
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Figura 6. Uljet/ngritjet e GDP në Kosovë shprehur në %.

Në grafikun në vazhdim kemi paraqitur GDP reale në Kosovë ndër vite, ku nëse marrim për
bazë studimet e autorëve të ndryshëm të cilët theksojnë se në mes IHD dhe GDP ekziston një
lidhje pozitive, në rastin tonë kjo hipotezë nuk është gjithmonë e qëlluar. Shikuar grafikun
më lart ku kemi paraqitur IHD në vendin tonë dhe grafikun e GDP shohim që jo gjithmonë
ekziston një lidhje pozitive në mes këtyre dy parametrave, pasi siç shihet se jo çdo herë kur
IHD kanë pasur vlera të larta një gjë e tillë ka qenë në GDP. Nëse marrim për bazë vitin 2014
shohim një rënje të konsiderueshme të IHD, ndërsa në anën tjetër GDP po në këtë vit kishte
arritur vlerën më të madhe të parë ndonjëherë.
IHD në Kosovë në të shumtën e rasteve nuk janë nxitur nga GDP, mirëpo siç theksojnë
studiues të kësaj natyre kanë qenë shkaqe tjera që investitorët e huaj kanë investuar në vend
ku ndër të tjera citohet të jetë privatizimi dhe fuqia punëtore e lirë.
Siç dihet në rritjen e zhvillimit ekonomik respektivisht në rritjen e GDP për kokë banori
ndikojnë indikator si: konsumi, shpenzimet qeveritare, eksporti mirëpo një përqindje të
konsiderueshme dhe gjithmonë të ndryshueshme e zënë edhe Investimet e Huaja Direkte.
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Figura 7. GDP reale në Kosovë

Edhe pse GDP për kokë banori ka shënuar rritje nga viti në vit, Kosova konsiderohet vendi
me GDP për kokë banori më të ulët se vendet e rajonit.
Sic thekson eksperti i qështjeve ekonomike Naim Gashi (2015) “Ajo që më së shumti e ulë
shkallën e GDP në Kosovë, është eksporti shumë i ulët në krahasim me importin. Për rritjen
e GDP në Kosovë na nevojiten dy fusha prioritare, është shtimi i investimeve dhe
prodhimtaria ose shërbimet vendore në raport me importin e jashtëzakonshëm. Nëse këta dy
parametra i favorizojmë atëherë ne me automatizëm do të kemi rritje afatgjate ekonomike”.
Rritja e GDP për kokë banori sipas ASK kryesisht është rritje e mbështetur nga rritja e
konsumit dhe investimeve.
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Figura 8. GDP për kokë banori në Kosovë

Sidoqoftë përveç faktorëve të përmendur më lart si: GDP, GDP për kokë banori dhe
eksportet, një tjetër faktor me rëndësi në madhësinë e tregut supozohet të jetë infrastruktura
e mirë dhe integrimi i Kosovës në organizatat tregtare i cili ka një rol të madh në tërheqjen e
investimeve, kjo për arsye se për kompanitë që investojnë kapitalin e tyre në Kosovë,
lehtësohet bartja e lirë e produkteve të tyre në vende të ndryshme të botës.
“Tani që Kosova ka nënshkruar Marrëveshjen për Stabilizim Asocimi (MSA) ndërmjet BE
dhe Kosovës, hap mundësi drejt reformimit, përshtatjes dhe implementimit të reformave në
të gjithë sektorët” thekson ish kryeministri i Kosovës Isa Mustafa.
Në anën tjetër një mundësi e mirë për Kosovën në raport me nxitjen e rritjes së qëndrueshme
ekonomike dhe avancimit të axhendës së integrimit evropian i ka mundësuar antarsimi në
CEFTA ku Kosova është pjesë e saj që nga viti 2007. Pra, një rëndësi të madhe në investimet
e huaja direkte ka integrimin i vendit pritës në organizata tregtare dhe Marrëveshjet për Tregti
të Lirë. Qëllimi kryesor i kompanive është fitimi, prandaj nëse një kompani ka kosto të ulët
për të tregtuar produktet e saj në vende fqinje dhe vende tjera kompania investon në atë vend.
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2.7.3 Në Kosovë “Madhësia e Tregut” nuk konsiderohet pengesë e vetme

Krahas shumë mundësive që ofron Kosova për të gjithë ata që duan të zgjerojnë aktivitetet e
tyre në një vend të ri, kjo e fundit ballafaqohet edhe me shumë probleme të cilat bëjnë të
pamundur që një investitor të qëndroj në këtë vend dhe t’i shërbej tregut Kosovar.
Krahas një raporti të publikuar nga “Freedom House” në raport me vendet e Ballkanit Kosova
llogaritet të ketë korrupsion më të lartë, veçori negative e cila krijon barriera të forta në tregun
Kosovar për të tërhequr Investimet e Huaja Direkte të cilat konsiderohen të nevojshme për
ekonomi. Në studimin e bërë nga Oda Ekonomike e Kosovës thuhet se pavarësisht që Kosova
ka shënuar progres sipas vlerësimeve të Bankës Botërore, veçanërisht duke u bazuar në
raportin “Doing Business” raport ky i cili e rankon vendin tonë në pozitën 40, sfidat mbeten
ende të mëdha. Disa nga sfidat të cilat ka theksuar ky hulumtim janë:

Tabela 2. Sfidat me të cilat përballen investitorët vendor në tregun e Kosovës

Sfidat e të bërit biznes në Kosovë

Pjesmarrja në %

•

Konkurrenca jolojale nga ekonomia e hirtë

60.9

•

Furnizimi i rregullt dhe stabil me energji elektrike

51.1

•

Kostoja e energjisë elektrike

50.1

•

Kamatat e larta dhe kostot tjera për transaksione

37.9

bankare
•

Konsumatorët nuk paguajn me kohë

32.5

•

Mungesa e fuqisë punëtore të kualifikuar

31.6

•

Korrupsioni

28.5

•

Profitabiliteti shumë i ulët

26.2

•

Kërkesa e pamjaftueshme

25.2

•

Nuk zhvillohet biznes plan adekuat

24.1

Burimi: Oda Ekonomike e Kosovës, 2018
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2.8 Investimet e huaja direkte dhe Madhësia e tregut- Rasti Hungarisë

Hungaria është vend i cili mban një ekonomi të hapur ku si në çdo shtet investimet e huaja
direkte janë shumë të rëndësishme për qeverinë e vendit. Qeveria e Hungarisë inkurajon
investimet e prodhimit të orientuara nga eksporti dhe sektor me vlerë të lartë, si qendra
kërkimore dhe zhvëllimore dhe qendrat e shërbimit. Përgjegjësinë e qeverisë për tërheqjen e
investimeve të huaja direkte në Hungari e mban Agjencia Hungareze për Promovimin e
Investimeve (HIPA) e cila bashkëvepron me Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Tregtisë
(MFAT). Stimujt nxitës që luajn rol në IHD në Hungari dhe sjellin investime në këtë vend
konsiderohen të jenë: infrastruktura e cilësisë së lartë, fuqia punëtore e aftë dhe e arsimuar
dhe vendodhja qëndrore e cila ofron qasje të lehtë në tregjet e Bashkimit Evropian dhe jashtë
saj. Gjithashtu përmirësimet teknologjike dhe tregjet financiare ofrojnë stimuj pozitiv të
biznesit.
Autorët Szanyi (2004), Artner (2003), Antalóczy&Sass (2002) kanë demonstruar se IHD
kanë rritur rentabilitetin dhe produktivitetin e ekonomisë hungareze dhe ishin vendimtar për
rimëkëmbjen e ekonomisë.
Në shumicën e rasteve mund të themi se Hungaria është pozicionuar mirë në fushën e
konkurrencës sepse tashmë ka një nivel të lartë investimesh të suksesshme dhe investitorët
janë të kënaqur. Në fillim të viteve 1990, Hungaria përdori shumë metoda për të tërhequr
IHD si: subvencione, ulje të taksave, kosto të ulët të punës dhe stabilitet ligjor. Nga një studim
i bërë në vitin 2003 nga Antalóczy (2003) theksohet se stabiliteti ekonomik është faktori më
i rëndësishëm në nxitjen e IHD në një vend. Ky rezultat u bazua në një numër të madh
intervistash ku të intervistuarit thanë që për një investitor të huaj është i rëndësishëm
stabiliteti i politikës ekonomike.
Çështja kryesore është se cili është motivimi themelor për një firmë për të shkuar jashtë
vendit? Deri tani, ka pasur një konsensus të përgjithshëm në mesin e ekspertëve në pyetjen
se pse kompanitë shumëkombëshe investojnë në vende të veçanta. Qëllimi ishte që KMN
kryesisht tërhiqen nga stimuj të fuqishëm ekonomik në ekonomitë pritëse. Më të
rëndësishmet nga këto janë madhësia e tregut dhe niveli i të ardhurave reale, nivelet e
kualifikimit në ekonominë pritëse, cilësina e infrastrukturës dhe burime tjera që mbështesin
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specializimin e prodhimit në mënyrë efikase, politikat tregtare dhe stabiliteti politik dhe
makroekonomik si tregues të tjerë qëndror Blomström Kokko (2003).
Mirëpo krahas këtyre avantazheve që ka Hungaria në lidhje me tërheqjen e Investimeve të
Huaja Direkte disa biznese që veprojnë në tregun hungarez pohojnë se ekzistojnë disa pika
të veçanta shqetësuese për investitor ku ceket, mungesa e stabilitetit në mjedisin tatimor dhe
rregullator si dhe mungesa e konsultimeve me palët e interesit përpara se të zbatojnë
rregulloret kryesore dhe ndryshimet e taksave.
Hungaria si një destinacion kryesor për Investimet e Huaja Direkte në Evropën Qëndrore dhe
Lindore arriti kulmin e investimeve në vitin 2005 me një vlerë prej 7.4 miliard dollar,
megjithëse vëllimi i hyrjeve ishte i ngadalsuar që nga kriza globale financiare 2008. Pas
krizës financiare të vitit 2008 shteti i Hungarisë tregoi disa shenja të rritjes së IHD, rritje e
cila përbëhej nga ri-investimet e fitimeve nga investitorët ekzistues dhe rikapitalizimi i
bankave të cilat pësuan humbje.
Drejtori i studimeve të vendit në Departamentin Ekonomik të “OECD” Alvaro Pereira
theksoi gjithashtu që ekonomia Hungareze po rritet me ritme të shpejta, me nivele të larta të
njerëzve të punësuar, me ulje historike të papunësisë dhe rritje të konsiderueshme të pagave
ku të gjitha këto ndikojnë në zgjerim të kërkesës, gjë që është pozitive për vendin.

Figura 9. GDP total në Hungari
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Shkalla e rritjes vjetore të GDP në Hungari ishte 3.9% në vitin 2017 ndërsa sipas një raporti
të publikuar nga Zyra Qendrore e Statistikave Hungareze, vëllimi i prodhimit të brendshëm
bruto ishte 5.1% më i lartë në Hungari në tremujorin e katërt të vitit 2018 sesa në periudhën
korresponduese të vitit të kaluar. Shumica e industrive kontribuan në rritje, shërbimet
rezultuan në rritje gjithashtu. Sipas të dhënave të rregulluara dhe të harmonizuara ecuria e
ekonomisë u rrit me 4.9% krahasuar me tremujorin përkatës të vitit të kaluar dhe me 1.0%
krahasuar me tremujorin e mëparshëm. Në vitin 2018 vëllimi i GDP u rrit me 4.9% krahasuar
me një vit më parë.

Figura 10. Ndryshimi i vëllimit të GDP në Hungari

Burimi: Hungarian Central Statistical Office
Trend i rritjes dinamike që është vërejtur në vitet e fundit është ndikuar kryesisht nga konsumi
i brendshëm dhe në anën tjetër nga aktivitetet e investimeve të gjallëruara, të nxitura nga
lirimi i fondeve të BE. Ekonomia globale dhe eksportet e larta të cilat rezultonin nga rritja e
kërkesës dhe tregjet e huaja ishin gjithashtu ndër faktorët që mbështetën rritjen ekonomike
të Hungarisë.
Në anën e prodhimit, vlera e shtuar e shërbimeve u rrit me një ritëm më të ngadalshëm duke
kontribuar me një vlerë të vogël në rritjen e GDP. Përveç shërbimeve kontribuesit kryesor në
rritjen e GDP ishin sektori i ndërtimit dhe bujqësia. Efekti i taksave neto ndaj produkteve
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ishte i fortë përsëri, dhe meqë kjo është në thelb të ardhurat e qeverisë, ky parameter shikohet
si shenjë e një performance të fortë ekonomike.

Figura 11. Kontribuesit e rritjes së GDP

Burimi: Think Economic and Financial Analysis
Duke marrë parasysh anën e shpenzimeve, shtytësit kryesorë të rritjes së GDP kanë mbetur
faktorët e brendshëm. Përdorimi i brendshëm (konsumi përfundimtar aktual dhe formimi i
kapitalit bruto) ndihmoi në aktivitetin ekonomik, mirëpo prap eksporti neto ka një kontribut
negativ.
Konsumi përfundimtar i ekonomive familjare shënoi rritje, ndërsa konsumi përfundimtar
aktual i qeverisë ra në krahasim me vitin e kaluar. Në përgjithësi, konsumi final në total
shënoi një kontribut prej 2.6 pikë përqindjeje në aktivitetin ekonomik në TM4 te vitit 2018,
Në anën e jashtme të aktivitetit ekonomik, shohim rritjen e importit që tejkalon eksportet,
kryesisht në rritjen e kërkesës së brendshme, duke ndikuar në anën e importit.
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Figura 12. Investimet e Huaja Direkte- Hungari

Në vitin 2016 investimet e huaja direkte në Hungari pësuan një rënje e cila nuk vazhdoi edhe
në vitet në vazhdim. Në vitin 2017 ekonomia Hungareze rriti vëllimin e IHD përsëri duke
bërë që IHD të jenë prezente me një përqindje prej 12.6%, vlerë kjo e cila në vitin 2018 kishte
përsëri shenja pozitive duke u rritur me 0.6 pikë përqindje.
Shumë studiues të ekonomisë Hungareze pikë të fortë të të bërit biznes në Hungari cilësojnë
infrastrukturën e mirë dhe vendodhjen gjeografike të saj e cila shërben si udhë lidhëse në mes
Evropës Lindore dhe asaj Perëndimore.
Sikurse në rastin e Kosovës edhe ne Hungari shohim një relacion jo gjithmonë pozitiv në mes
të GDP dhe IHD, mirëpo nuk mund të themi që madhësia e tregut në shtetin e Hungarisë nuk
luan një rol të rëndësishëm, pasi që siç shihet në vitet e fundit, rritja e GDP ka shënuar rritje
të IHD.

2.9 Krahasim i përhapjes së Investimeve të Huaja Direkte në Kosovë dhe Hungari

Hungaria është konsideruar një ndër vendet e suksesshme gjatë periudhës së tranzicionit, e
cila suksesin e saj në stabilizimin e ekonomisë e arriti kryesisht pas vitit 1990 duke krijuar
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mjedis liberal të tregut, stabilitet dhe ekonomi tregu të sukseshme dhe duke bërë kështu
ndryshime të rëndësishme në sistemin hungarez. Kështu në dekadën e fundit tregu i
Hungarisë u bë një destinacion mjaft tërheqës për Investimet e Huaja Direkte. IHD në
Hungari kishin një ndikim pozitiv ku përveç investimeve të ndryshme që sollën në vend
ndikuan edhe në uljen e papunësisë. Një përparësi në nxitjen e IHD drejt tregut Hungarian
cilësohet të ketë antarsimi i vendit në Bashkimin Evropian ku Hungaria është pjesë e saj që
nga viti 2004.
Edhe pse ekonomia e Kosovës është rritur në mënyrë të vazhdueshme në dy dekadat e fundit,
prap IHD nuk e shohin vendin potencial për të investuar në Kosovë. Përderisa në Hungari
IHD ishin të orientuara në sektor zhvillimor të cilët krijuan vende pune një gjë e tillë nuk ka
ndodhur në Kosovë pasi që një pjesë e madhe e IHD janë të orientuara nga pasuritë e
paluajtshme dhe nuk krijuan mundësi shumë të mira pune. Mirëpo edhe pse ekonomia e
Kosovës cilësohet vend me probleme dhe investimet sidomos në vitin 2018 u përgjysmuan,
një faktor i cili konsiderohet nxitës i madh i IHD cilësohet të jet kapitali njerëzor në Kosovë.
Në studimin e tyre Tregu i punës: Tërheqës dhe dekurajues i Investimeve të Huaja Direkte,
Zeqiri dhe Hoti, theksojnë se nje përparësi krahasuese sa i përket potencialit të forcës
punëtore ka popullësia shumë e re e Kosovës. Mirëpo në anën tjeter kjo konsiderohet edhe
sfidë për vendin sepse aftësitë dhe kompetencat që kanë punëtorët nuk janë në përputhje me
kërkesat që ka sektori privat.
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3.

DEKLARIMI I PROBLEMIT

Gjatë hulumtimit është parë dhe është shqyrtuar një pjesë e gjerë e literaturës në lidhje me
IHD, ndërsa sa i përket madhësisë së tregut në tërheqjen e Investimeve të Huaja Direkte është
vërejtur një mungesë e madhe dhe një rëndësi shumë e vogël në shqyrtimin dhe analizimin e
këtyre të fundit. Megjithatë ekziston një numër i vogël i autorëve të cilët vën theksin kryesor
pikërisht në madhësinë e tregut dhe faktorët që përcaktojnë atë. Bazuar në shqyrtimin e
literaturës IHD luajnë një rol të madh në ekonomi dhe kanë një rëndësi të madhe sidomos
për vendet të cilat janë në zhvillim. Kosova si vend në zhvillim ballafaqohet me probleme të
mëdha si: papunësi e lartë, infrastrukturë jo e mirë për të krijuar start-up, stabilitet të
paqëndrueshëm ekonomik dhe politik etj, gjë që ka penguar përhapjen e Investimeve të Huaja
Direkte. Mirëpo krahas gjithë këtyre problemeve, një problem i cili konsiderohet esencial për
nxitjen e investimeve është promovimi i dobët nga ana e qeverisë dhe moskrijimi i kushteve
të favorshme për të siguruar bizneset e huaja.
Mjedisi Kosovar konsiderohet potencial për investime të jashtme vetëm për arsye të fuqisë
së lirë punëtore e cila ndihmon kompanitë të operojnë me kosto më të ulët dhe të krijojnë
avantazhe në vend, nëse kanë qëllim të tillë. GDP dhe GDP për kokë banori nuk konsiderohen
stimuj nxitës në vendin tonë pasi që nuk arrijnë nivel të lartë sa të tërheqin IHD, gjë që
nënkupton të ardhura më të vogla për banor dhe rrjedhimisht kërkesë më e vogël për produkte
dhe shërbime. Strategjitë promovuese të cilat u udhëheqën nga qeveria për të nxitur IHD nuk
ishin adekuate dhe dështuan, mirëpo përveç qeverisë në promovimin e Kosovës si një vend
të përshtatshëm dhe me potencial për të investuar angazhohen organizata të ndryshme.
Studimi ka për qëllim të krijoj një pasqyrim dhe një ndërlidhje logjike të madhësisë së tregut
në nxitjen e IHD, gjithashtu ka për qëllim të potencoj faktorët që përcaktojnë madhësinë e
tregut, të shikojë relacionet e madhësisë se tregut me IHD, të definoj ndikimin që kanë këto
relacione në zhvillimin ekonomik të një vendi dhe të ofroj një kornizë të dobishme që
përshkruan madhësinë e tregut.
Përmes këtij qëllimi, synojmë të arrijmë një pamje të përgjithshme dhe më të qartë sa i përket
IHD dhe ndikimit të madhësisë së tregut në IHD, sjellim në mënyrë të detajuar rastin e
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Kosovës dhe Hungarisë në lidhje me IHD dhe madhësinë e tregut si faktor nxitës dhe
analizojmë faktor të cilët janë pengesë në nxitjen e IHD në vendet që kemi për studim.
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4.

METODOLOGJIA

Në këtë kapitull paraqitet metoda e mbledhjes së të dhënave, qasjet hulumtuese, ecuria,
ndërthurja dhe analiza e mbledhjes së të dhënave.

Metodologjia e përdorur në këtë studim përfshinë elemente studimi kualitativ dhe kuantitativ
si përpjekje për të shpjeguar ecurinë e investimeve të huaja direkte, për të pasqyruar një
gjendje sa më reale të IHD në Kosovë dhe për të ofruar një kornizë më të përgjithshme të
ndikimit të madhësisë së tregut në tërheqjen e IHD. Studimi fillon me përkufizimin e IHD,
duke u bazuar në literaturën e autorëve më bashkëkohor dhe të specializuar për këtë fushë
dhe vijon me shpjegimin më të detajuar sa i përket ecurisë së investimeve të huaja dhe
faktorëve që përkufizojnë madhësinë e tregut.
Që ana teorike të jetë më e ndërlidhur me elementet e duhura dhe më e kuptueshme, si qasje
hulumtuese është përdorur metoda kualitative, që nënkupton aspektet teorike të paraqitura në
studim të cilat janë siguruar nga studime të mëhershme në lidhje me IHD, libra, raporte, dhe
pjesa më e madhe e literaturës është siguruar nga interneti. Sa i përket të dhënave statistikore
të cilat figurojnë në kapitujt më lart është përdorur metoda kuantitative, të dhëna të cilat po
ashtu janë siguruar nga burimet e lartpërmendura.
Është bërë një krahasim ndërmjet Kosovës dhe Hungarisë në lidhje me madhësinë e tregut
dhe ndikimit që ka ky i fundit në tërheqjen e IHD prandaj si rrjedhojë e kësaj, në këtë studim
është përdorur edhe metoda krahasuese.
Për të arritur deri te objektiva që kemi pasur synim të realizojmë është dashur të rishikohet
një literaturë e gjerë e studiuar nga ekonomist të njohur, pastaj raporte të publikuara nga
persona të cilët janë kompetent për rezultatet apo pasqyrimin e një gjendje në lidhje me
investimet e huaja direkte, është lexuar një literaturë e pasur me material adekuat për këtë
studim pra një literaturë e cila fokusohet në IHD, stimujt nxitës të IHD dhe ndikimin që ka
madhësia e tregut në këtë të fundit.
Nga të dhënat të cilat kemi përdorur në studim, përfshirë të dhënat kualitative, kuantitative
apo edhe të dhëna të cilat na kanë ndihmuar në qasjen krahasuese, pra gjithë të dhënat të cilat
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na kanë ndihmuar që kuadri teorik të jetë i kompletuar, është arritur analiza e këtij studimi,
analizë kjo e cila na lejon të pasqyrojmë rezultatet përfundimtare.
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5.

REZULTATET DHE KONKLUZIONET

Në këtë pjesë të studimit në mënyrë përmbledhëse janë paraqitur rezultatet e arritura nga
krahasimi ndërmjet Kosovës dhe Hungarisë, faktorëve që definojnë madhësinë e tregut, rolin
që ka madhësia e tregut në tërheqjen e IHD dhe disa nga qështjet kryesore të diskutuara në
kapitujt më lart.

5.1. Investimet e Huaja Direkt në konteks të përgjithshëm
Deri më tani u diskutua se Investimet e Huaja Direkte konsiderohen të jenë një element i
veçantë i cili ndikon në integritetin ekonomik ndërkombëtar. IHD konsiderohen faktor të
cilët mundësojnë lidhje të drejtpërdrejta të qëndrueshme dhe afatgjata në ekonomi, duke
përkrahur në këtë mënyrë transferimin e teknologjisë, aftësitë menaxheriale dhe njohuri të
ndryshme midis vendeve të ndryshme, si dhe lejonë kompanitë pritëse të promovojnë
produktet e tyre në tregjet financiare.
Në përgjithësi, IHD kanë potencial të konsiderueshëm për të nxitur zhvillimin ekonomik. Një
kanal kyç në rastin e vendeve që nuk kanë kursime kombëtare është përshpejtimi i formimit
të kapitalit të mundësuar nga hyrja e IHD. Përveç kësaj, duke transferuar aftësitë dhe
teknologjinë e menaxhimit, IHD mund të kontribuojnë ndjeshëm në rritjen e produktivitetit
dhe konkurrueshmërisë së vendit pritës.

5.2. Efektet pozitive dhe negative të Investimeve të Huaja Direkte
Shumë autor, akademik dhe njohës të ekonomisë kanë pranuar se IHD kanë efekte pozitive
si: rritja e kapitalit financiar në një vend, rritja e produktivitetit, përfitimet nga transferi i
teknologjisë prodhuese dhe llojeve të tjera të teknologjisë, përfitimet nga përvoja
menaxheriale bashkëkohore, ndërkombëtarizimi i rrjetit afarist vendor, transferi i know-howit, rritja ekonomike dhe ulja e papunësisë.
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Mirëpo vlen të ceket se ka edhe autor të cilët efekteve të IHD u qasen me rezerva dhe
theksojnë që efektet negative të IHD mund të jenë: çrregullimi i strukturës ekonomike,
falimentimi i kompanive vendore, pengesë për investimet vendase etj.

5.3. Investimet e Huaja Direkte dhe madhësia e tregut: Rasti Kosovës
Duke u bazuar në literaturën e shqyrtuar në kapitujt më lartë është vërejtur se Kosova ka një
vëllim shumë të vogël të Investimeve të Huaja Direkte, vëllim ky i cili nuk mjafton në
transformimin e zhvillimit ekonomik. Autoritetet vendase në bashkpunim me mekanizmat
ndërkombëtar që nga pas lufta kanë bërë përpjekje për të hartuar strategji të zhvillimit por
fatkeqësisht që të gjitha kanë dështuar. Dështimi i këtyre strategjive ka ndodhur si pasojë e
shumë problemeve të cilat janë aktuale në Kosovë ku ndër të tjera është klima politike
jostabile e cila nuk krijon një vend të sigurt për investitorët. Gjatë shqyrtimit të literaturës
kemi parë që një numër i konsiderueshëm i studiuesve theksojnë se madhësia e tregut është
faktori i cili ka një ndikim të rëndësishëm në tërheqjen e investimeve të huaja direkte.
Në studimin tonë është vërejtur se madhësia e tregut, në rastin e Kosovës nuk është faktori
vendimtar për nxitjen e IHD, pasi që zhvillimi ekonomik rrjedhimisht GDP ka pasur një vlerë
shumë të vogël dhe pak të ndryshueshme nga viti në vit, vlerë kjo e cila është dukshëm më e
ulët krahasuar me vendet e rajonit. Disa analist të ekonomisë kanë konsideruar se fuqia
punëtore shumë e lirë është nxitësi më i madh i IHD.
Në vitin 2018 investimet e huaja direkte në Kosovë shënuan ulje prej 43%. IHD në Kosovë
janë përgjysmuar për shkak se mungon një ofertë e mirëfilltë. Mirëpo përveç kësaj sipas Odës
Ekonomike të Kosovës ekzistojnë shumë sfida të tjera të cilat pengojnë bizneset të operojnë
në tregun e Kosovës, sfidë kryesore mbetet konkurrenca jolojale, korrupcioni, mungesa e
fuqisë punëtore të kualifikuar, burokracia, përfitimiet individuale, klima politike etj. Prandaj
është shumë e rëndësishme të krijohet një klimë e përshtatshme për investitorët, veçanërisht
duke reduktuar rrezikun politik, pasi që institucionet shtetërore kanë mundësi të bëjnë më
shumë në këtë drejtim.
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5.4. Investimet e Huaja Direkte dhe madhësia e tregut: Rasti Hungarisë
Padyshim që si në çdo ekonomi edhe në ekonominë hungareze IHD janë të përhapura dhe
luajnë një rol të rëndësishëm. Investimet e Huaja Direkte rritën vëllimin e tyre në shtetin e
Hungarisë kryesisht duke u nxitur nga privatizimi i ndërmarrjeve shtetërore në ndërmarrje të
huaja multinacionale (KMN), ashtu edhe nga investimet “Greenfield” nga kompanitë e huaja
në prodhim të orientuar nga eksporti (veçanërisht në automobil dhe elektronikë). Mirëpo në
dekadën e fundit kemi një luhajtje të IHD ndoshta kjo për shkak të krizës së fundit financiare
dhe ekonomike globale. Megjithatë edhe pse vendi është përballur me probleme në
ndryshime politike, qeveria vazhdon të inkurajoj me sukses investimet e huaja direkte
kryesisht IHD të orientuara nga eksporti. Në 15 vitet e fundit, që kur vendi është pranuar në
BE rëndësia e Investimeve të Huaja Direkte është rritur me një ritëm të lartë, stimujt nxitës
në atë kohë ishin kostot e lira të punës, tregjet relativisht të çliruara dhe stimujt agresivë, por
sot, shumë prej këtyre avantazheve janë duke u zhdukur ngadalë. Ndoshta edhe kjo mund të
konsiderohet arsyeja qe Hungaria është përqëndruar në fushat ku qëndrojnë fuqitë e saj.
Shumë biznese të cilat operojnë në Hungari cilësojnë vendndodhjen pikë të fortë, mirëpo
krahas kësaj ekzistojnë stimuj tjerë nxitës. Përveç zhvillimit ekonomik që ka shënuar rritje
dhe cilësohet faktor kryesor për nxitjen e IHD, indikator tjerë që promovojnë dhe bëjnë
vendin potencial për investime janë: fuqia punëtore e arsimuar e Hungarisë, veçanërisht në
fushat e matematikës, elektronikës, dhe IT, të cilën vendi e shikon si pasuri kryesore për të
ardhmen, infrastruktura e mirë dhe vendodhja gjeografike e saj në zemër të Evropës e bënë
vendin tërheqës për investime.
Ndërsa si pengesë për të investuar në tregun e Hungarisë cilësohet të jetë politika fiskale e
cila edhe pse është përmirësuar në krahasim me vitet e mëparshme prap ka një nga vlerat më
të larta të TVSH-së (27%) në BE. Ndërsa sipas Bankës Kombëtare Hungareze, kushtet e
ngushta të tregut të punës mund të jenë gjithashtu sfidë kryesore për ekonominë hungareze.
Ku siç theksohet, për shkak të rënies së kapaciteteve të lira të punës, po rritet konkurrenca e
pagave midis kompanive dhe sektorëve. Rritja e pagës minimale dhe paga minimale e
garantuar gjithashtu kontribuojnë në dinamikën e pagave më të larta, por efekti rritës i tyre
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në kosto kompensohet pjesërisht nga ulja e kontributeve shoqërore të punëdhënësve dhe në
normën e tatimit mbi të ardhurat e korporatave.

5.5. Këndvështrim krahasues i madhësisë së tregut në dy vende Kosovë-Hungari
Kosova si vend në zhvillim cilësohet të ketë një rritje ekonomike të pamjaftueshme për të
tërhequr IHD, ku siç u pa në literaturë, investimet e huaja në Kosovë nuk ndikohen shumë
nga madhësia e tregut por nga faktor tjerë të cilët nxisin IHD në treg.
Për dallim nga Kosova, Hungaria është një shtet që përdorë strategji të përshtatshme për
promovimin e IHD, strategji të cilat kanë dhënë efekte pozitive në tërheqjen e tyre dhe vitet
e fundit shihet një tendencë më e madhe e përhapjes së tyre në vend. Përveç faktorëve tjerë
në nxitjen e IHD madhësia e tregut theksohet të ketë luajtur një rol të rëndësishëm në
Hungari.
Si përfundim mund të themi se madhësia e tregut luan një rol të rëndësishëm në tërheqjen
investimeve të huaja direkte. Mirëpo që madhësia e tregut të jetë potenciale për të tërhequr
IHD kjo e fundit duhet të ketë vlera të larta pozitive në GDP dhe GDP për kokë banori,
gjithashtu që tregu të konsiderohet mjaftueshëm i madh për të zhvilluar veprimtari të caktuara
ndikojnë edhe faktor si: kapitali njerëzor, burimet që ka vendi, infrastruktura, lokacioni,
kualiteti që ka kapitali njerëzor etj.

39

6.

REFERENCAT

[1] Moosa, I. (2002). Foreign Direct Investment

[2] Pelinescu, E., & Radulescu, M. (2009). The impact of Foreign Direct Investment of the
economic growth and countries’ export potential

[3] Kurtishi, S., & Kastrati, S. (2013). The Effects of Foreign Direct Investments for Host
Country’s Economy

[4] Demirhan, E., & Masca, M., (2008). Determinants of Foreign Direct Investment flows
to developing countries: a cross-sectional analysis

[5] Economics Help, Diagram Economies of Scale, [Online], Marrur nga:
https://www.economicshelp.org/blog/326/concepts/economies-of-scale-examples/

[6] Study. Definition of economies of scale, [Online], Marrur nga:
http://study.com/academy/lesson/economies-of-scale-definition-benefits-examples.html

[7] Islami, Xh., & Mulolli, E. (2016). Relationship in Between FDI Inflow and Economic
Growth in Kosovo

[8] Zbida, A. (2010). Analysis of Foreign Direct Investment in Hungary

[9] The World Bank. (2018). GDP (current US$)

[10] Agjencioni i Statistikave të Kosovës. (2017). Bruto Produkti Vendor

[11] Banka Qëndrore Kombëtare. (2018). Vlerësimi tremujor i zhvillimeve makroekonomike

40

[12] Oda Ekonomike e Kosovës. (2018). Hapja e rrugës për biznes më të mirë në Kosovë
dhe pengesat për rritjen e biznesit në vend

[13] Department of the Hungarian State. (2015). Hungary, Investment Climate Statement

[14]

Tranding

Economics.

GDP

of

Hungary.

[Online],

Marrur

nga:

https://tradingeconomics.com/hungary/gdp

[15] Hungarian Central statistical office. (2019). Gross Domestic Product (GDP)
[16] Ministry of Finance. (2018). Hungary’s robust GDP growth is set to continue in 2018

[17] The World Bank. (2017). Foreign Direct Investment, net inflows (current US$)

[18] Bunjaku, F. (2016). Investimet e Huaja Direkte, Aspekte Teorike

[19] Mançellari, A., Haderi, S., Kule, Dh., & Qirici, S. (2007). Hyrje në Ekonomi

[20] Zeqiri, N., & Hoti, A. (2015). Tregu I punes: Terheqes dhe dekurajues I investimeve te
huaja direkte

[21] Parcon, H. (2008). Labor Market Flexibility as a Determinant of FDI Inflows

[22] OECD. (2012) Market Definition

[23] Zeqiri, N. (2010). The impact of FDI in transition economies

[24] Beqiri, A. (2017). Foreign direct investment in Kosovo

41

[25] Petrović-Ranđelović, M., Janković-Milić, V., & Kostadinović, I. (2017). Market size as
a determinant of the foreign direct investment inflows in the Western Balkans countries.

42

